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ABSTRAKT
Republika e Kosoves si shtet I ri mendoj qe ka nevoje ti kushtoj rendesi te veqante edhe pjeses
kulturore e artistike duke I perkrahur shume te rinje te cilet me te vertete kane talent ne lami te
ndrysgme kshtu duke i promovuar ata gje e cila mungon tek ne , promovimi I artistave te rinje
dhe ngritjen nje nje tjeter nivel te kultures dhe artit ne pergjithesi.
Galerite e Arteve kane te bejne kryesisht me dedikimin e asaj hapesire ndaj Arteve e cila
hapesire sherben ne promovimin e artit vizual, ato shpesh here perdoren edhe per aktivitete te
ndryshme percjellse artistike si , koncerte muzikore, lexime te poezise , ku kryesisht permban
aktivitete rekreative .
Fillimisht qyteti I Pejes njihet si burim I shume artisteve te lemive te ndryshme , nga ky qytet
dolen shume gjenerate te cilat kontribuan ne zhvillimin e kultures dhe artit ne pergjithesi
.Ministria e Kultures , Rinise dhe Sportit ne Peje e ka pershtatur nje haspire ne katin perdhese
tek objekti ish Radio Peja , ne te cilin objekt tashme jane te ndara ne etazhe funksione te
ndryshme administrative. Hapsire kjo e cila nuk mendoj se I ploteson kerkesat dhe kushtet e nje
galerie te arteve. Ka shume vepra artistike te cilat mendoj se duhet me qene te ekspozuara
perhere , e nje pjese te jete e perkoheshme gje te cilen hapsira nuk e posedon.
Ne qytetin e Pejes funksionon ende shume mire shkolla e artit “Odhise Paskali” ne te cilen ka
shume dege te cilat normalisht I takojn arteve te ndryshme , shumica nga ata nxenes te talentuar
kane vullnet dhe motiv per pune , mirpo qka mendoj se I ndalon te zhvillohen me tutje eshte
mungesa e Galerise se arteve nje objekt ne te cilin do te vleresohej puna e tyre , pasi qe ato
vepra nuk kan ku te ekspozohen ose te pakten nuk ka ku te provomohen artistet e rinje .
Pasi qe qyteti ka potencial ne zhvillimin e artit ateher mendoj se projektimi i nje hapesire e cila
permbush kushtet e nje Galerie te Arteve do te ndikonte ne zhvillimin e sistemit edukativ dhe
kulturor, zhvillimi I artit do te kalonte ne nivel tjeter , pasi qe shume artist e mendojn artin si
piken e tyre me te forte pse mos ta shprehin ate ne leter e pastaj ajo leter ose ajo veper te
ekspozohet te vleresohet e te gjykohet nga kritiket.
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1.

HYRJE

Mendoj ngritjen dhe zhvillimin e kultures , artit dhe qeshtjes kulturore ne pergjithesi edhe edhe
menyra se si qasemi ne te si shoqeri , si qytetar te atij vendit. Duke jetuar ne kohet e stome
mendoj se eshte bere me e lehte menyra e shprehjes se artit dhe kreativitetit te gjithesecilit nga
ne, tashme kohet kane ndryshuar dhe teknologjia edhe gjithmone ne zhvillim keshtu duke
ndikuar edhe ne krijimin e standarteve te reja te ndertimit , gje e cila sigurisht se rezulton nga
njohurite bazike te gjithesecilit dhe gjithashtu avancimi I teknologjise.
Ne shumicen nga vendet e botes objektet e galerive te arteve trajtohen ndryshe gjithemone duke
ju pershtatur funksionit , qellimit dhe problemeve qe do te trajtoj ai objekt , ato si te tilla
trajtohen nga ekspertet qofte individual e tashme diteve te sotme puna ne grupe eshte mjaft e
pranishme dhe efektive.
Per te trajtuar objektet e tilla ne duhet te kemi njohuri bazike te cilat na ndihmojne ne zhvillimin
dhe trajtimin e ketyre objekteve dhe nese informacionet apo njohurite e tilla mungojne atehere
duhet te meremi pak a shume me hulumtime te cilat padyshim qe do te kishin ndikim pozitiv tek
ne dhe tek une personalisht .
Si fillim kam hulumtuar shume rreth galerive te arteve dhe menyren se si ato konceptohen dhe
qfare me te vertete ato trajtojne , se pari si objekte te cilat e promovojne artin ato lidhen direkt
me anen emocionale te gjdo njeriu I cili e shpreh ate me ane te kreativitetit dhe talentit te tij, e
qe kjo automatikisht bie ne kontakt te drejteperdrejt me personin I cili vjen per ta vizituar nje
galeri te arteve, e ka shume raste ku shume prej vizitoreve e gjejn veten ne shume punime dhe e
kuptojn shume mire se qfare artisti ka dashte me shpreh , duke filluar kshtu nga me e vogla qe
eshte nje piktur ose punim duke daluar te tjetra qe eshte hapsira ne te cilen gjenden keto punime
e vepra arti , te krijosh eshte talent por qe ajo te ekspozohet ne nje galeri te arteve me standarde
te larta te ndertimit ne nje galeri te arteve e cila padyshim qe e ngrite edhe me teper punimin
profesionalisht , artistikisht dhe vizuelisht eshte gjeja me e mire qe kish me I ndodh gjdo artisti
per te dhe per punimin e tij.
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Nje galeri e arteve detyrimisht ndahet dy pjese ne pjesen e ekspozimit te punimve dhe pjesen
e qarkullimit te njerzve e cila detyrimisht duhet te jete sa me e hapur , e qarte e lehte dhe mbi
te gjitha te jete e pranishme ne gjdo pjese te galerise sepse jo vetem hapsira e ekspozimit e
kerkon kete hapsire jane holli hyres , korridoret , komunikimi vertikal , njesite percjellese si
pjesa administrative dhe depot e ndryshme varesisht nga
madhesia e objekti.
Si dhe informatat shtese per qarkullim sa me te mire te vizitoreve qofshin ato me tablo tekstuale
ose Ekrane digjital, gjithashtu dhe pershkrimi tekstual per gjdo punim.

Figura 1. Hapesire e ekspozites dhe

Figura 2. Pershkrimi tekstual

Pjesa per qarkullimin e vizitoreve

I punimit

Lokacioni I perzgjedhur per ndertimin e Galerise se Arteve ne qytetin e Pejes eshte kryesisht
pjesa e qendres se Pejes , ku objekti mendohet te kete 3 etazhe me ndarje dhe destinim te veqant
por gjithmone ne kuader te objektit, mendohet qe te jene te ndara ne perdhese hapsira e hollit ,
Ne katin e pare hapesira per ekspoziten e perhershme dhe ne katin e fundit ajo per ekspoziten e
perkoheshme, e gjithe kjo eshte menduar dhe studiuar per nje qasje sa me te lehte te vizitoreve
dhe qarkullim sa me te mire , si nga pozita e lokacionit ashtu edhe nga organizimi I hapesirave
te brendshme te objektit.
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2.

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Për më tepër, për të folur për historinë e galerive të artit është të gjurmojnë atë me origjinën e
tregtarëve të parë të artit ose tregtarëve. Pesë shekuj kanë kaluar qëkur tregtia u shfaq në
Holandë pas përfundimit të panaireve të para të artit të veçantë si "Schilder Pand" i Antwerp. Ka
qenë pesë shekuj që kur profesioni u zhvillua dhe revolucionarizoi tregun e artit në të gjithë
botën. Tregtarët, pronarët e galerive, janë bërë një nga pjesët kyçe në qarkun e artit në pesë
shekujt e fundit. Paul Durand-Ruel (1831-1922), për shumë të njohur si "Tregtari i
Impresionistëve", i konsideruar si pronari i parë i galerisë moderne, i cili gjithashtu mbështetet
në një lidhje të afërt dhe të dorës së parë me artistët e tij, të tilla si Monet ose Renoir, Ambroise
Vollard (1868-1939) është një nga figurat më përfaqësuese të pronarëve të parë të galerisë
(1868-1939) është një nga figurat më përfaqësuese të pronarëve të parë të galerisë.

Figura 3.Ambroise Vollard
(1868-1939)

Figura 4. . Paul Durand-Ruel
(1831- 1922)

Kontributi amerikan i shekullit të njëzetë, tregu i artit nisi të binte në një internacionalizim
progresiv, i cili sot, larg nga rënia, vazhdon të rritet. Epiqendra e artit u zhvendos nga Parisi në
Nju Jork në një mjedis të inovacionit dhe përkushtimit ndaj lëvizjeve të reja duke filluar nga
ekspresionizmi tek Pop Art dhe Minimalizmi. Galeritë e Nju Jorkut filluan të bëheshin jo vetëm
një zyrë shitjesh, por janë vende ku reflektimi dhe pika e takimit midis kritikëve,
koleksionistëve dhe artistëve ishin konstante.
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2.1

Dizajnimi i Galerive te Arteve

Nuk ishte e mjaftueshme që këto galeritë bashkëkohore bashkëkohore të vendosnin
arkitekturën bashkëkohore dhe moderne në një shesh të bardhë të ngurtë. Në vend të kësaj, ata
u bënë art në vetvete. Nga pllakat e betonit deri te ndërtimet delikate të qelqit dhe metalit, këto
zgjerime muze dhe galeri kanë shikuesit duke filluar dhe mbaruar vizitat e tyre në frikë. Duke
përfshirë punën e guximshme nga Daniel Libeskind, strukturat klasike Frank Gehry dhe
inovacionet unike nga arkitektë të tjerë të lartë, kjo listë grumbullon dhjetë nga galeritë më të
dizajnuara të përfunduara në 25 vitet e fundit. Disa nga kjo arkitekturë janë në formën e
shtesave të strukturave ekzistuese historike, ndërsa ndërtesat e tjera janë krijime krejtësisht të
reja. Të gjitha këto muze janë shembuj interesantë të dizajnit bashkëkohor dhe mënyra se si
ndërtesat e galerisë mund të jenë po aq artistike sa veprat që shfaqin.

Figura 5. The Guggenheim Museum Bilbao
Frank Gehry – 1997

Figura 6. Denver Art Museum
Studio Libeskind

Per kete arsye jam munduar qe objektin te cilin e kam projektuar te kete funksion te qarte qasje
te lehte ne te dhe mos te jete penges per kembesoret pasi qe lokacioni eshte delikat dhe gjindet
pergjate lumbardhit nje lokacion I qelluar aq edhe delikat sepse kryqzimi I rrugeve egzistuese
eshte mjaft problematik mirepo gjate analizve te shumta kemi rene ne nje perfundim qe do te
jete mjaft positive edhe per kembesoret dhe per personat te cilet duan te vizitojne galerine ne
fjale.
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Figura 7. Lokacioni ne raport me pjesen periferike , zonen
Industrial dhe qendren e qytetit

Figura 8. Analizat e lokacionit - Zhurma , ererat dhe , djellosja

Me rendesi ka qene edhe forma e objektit e cila per shkak te pozites do te jete gjate gjithe kohes
prezente ne syrin e qytetareve si dhe pershtatja e saj me objektet perreth do te luante rol te madh
sepse prej fillimit kam menduar te jete nje objekt I cili do te jete objekt I pelqyeshem nga
qytetaret dhe te jete nje objekt I cili jo e pengon qarkullimin e kembesoreve mirpo te jete pjese
neper te cilin kalojne edhe nese nuk deshirojne ta vizitojne galerin por qe te jete pasazh kalimi
perpos qe do te jete galeri e arteve.
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3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Njera nder problemet gjate ketij punimi ka qene edhe lokacioni pasi qe ne te nderthuren shume
zona si ato banimore , administrative , kulturore etj. Dhe meqenese eshte nje zone sit e them me
funksione te perziera kam menduar se nje objekt I tille do te ishte nje plus per kete zone sepse
kish me qene I shfrytezueshem nga te gjithe , mirpo orientimi ne objekt te tille eshte mjaft I
rendesishem sepse e dim se punimet nuk duhet te jene ne kontakt direkt me rrezet e diellit e qe
per nje objekt te tille eshte me rendesi edhe ndriqimi natyral , pos kesaj ishte nje tjeter problem
per qasjen ne objekt nga njera pjese ( ana jugore )

Ne fund te zgjidhjes se problemeve vijm ne disa pytje te cilat I referohen pothuajse rezultatit
final:
1. A eshte orientimi i objektit ne anen e duhur ?
2. A do te shfrytezohej nga nje mase e caktuar e personave per te cilet eshte menduar ?
3. Se si do te gjykohej nga kritiket e kesaj lamie ?
4. Qka nese ky objekt do te ngrise ne nje tjeter nivel artin Pejan dhe ate Kosovar ?

Figura 9. Nje analize e vizurave
ne nje prerje e cila kalon pergjate

Figura 10. Skicim I fasades veriore
te objektit

lumbardhit.
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4.

METODOLOGJIA

Per te ardhur ne perfundim ten je rezultati pozitiv dhe te pranueshem mendoj se eshte me
rendesi edhe hulumtimi I te gjithe komponenteve te cilet kishen me u nderlidh njera me tjetren
deri ne finalzimin e gjdo procesi.
Problemet jane te pranishme ne te gjitha lemit e po ashtu ato jane te pashmangshme edhe ne
arkitekture gje pa te cilen mendoj qe arkitektura si e tille nuk kish me funksionu per shkak se
nga problemi them se arrijme deri tek zgjidhja qoft ajo e formes , organizimit , materialeve ,
destinimit te saj etj.
Edhe ne arkitekture dallojme disa lloje te analizave qofshin ato elementare , qasjet , diellosja ,
orientimi , ererat etj ti cilat jane me personale te them per objektin , duke pare nje lloj I cili e
trajton analizen qofte edhe me te pergjitheshme siqe eshte SWOT analiza nje lloj me analize me
te cilin kemi punuar gjate ketyre viteve gjate studimeve dhe ka qene mjaft I suksesshem duke na
quar ne nje perfundim te suksesshem pa marre parasysh se qfare ka qene lloji I detyres.
Ne te njejten menyre kam vazhduar edhe me punimin e diplomes ku si fillim kam filluar me
analizat baze te lokacionit te perzgjedhur ,landmarks dhe analizat e objekteve egzistuese perreth
si dhe deri ne hulumtimin e objekteve te tilla ne bashkimin evropian , amerike per menyren si
ato jane trajtuar .
Pasi qe jetoj edhe vet ne qytetin e Peje pak a shume e kam pasur me te lehte edhe menyren e
trajtimit te detyres per shkak se I di mjaft mire mangesite dhe perparsite te cilat mi ka ofruar
lokacioni I perzgjedhur e duke I pas parasysh edhe mungesen e nje objekti te tille ne Peje si dhe
duke e ditur edhe kapacitetin e te rinjeve pejan dhe kosovare.

Figura 11. Lokacioni I perzgjedhur dhe landmarks
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5.

PËRSHKRIMI TEKNIK

5.1 Hyrje

Projekti ideor I hartuar per objektin me destinim kulturor , perkatesisht Galeri te Arteve eshte I I
projektuar ne qender te qytetit ka dy hyrje kryesore per pjesen ekspozites si dhe dy per
administrate kryesisht e simbolizon qarkullimi linear I njerzve , vizurat jane te orientuara nga
lumbardhi dhe ne ate pjese gjendet si pasazh kalimi prej nje pjese te qytetit ne pjesen tjeter e cila
ka pamje te mrekullueshme.
5.2 Lokacioni

Lokacioni gjendet ne afersi me Kuvendin Komunal te Pejes , teatrin professional te qytetit
“Istref Begolli” si dhe korzen apo sheshin kryesor te qytetit dhe me saktesisht perball me Hotel
Dukagjinin , me saktesisht ish “Bahqe” night club, qasja per kembesore eshte mjaft e
pershtatshme sepse ne ate pjese pothuajse eshte e ndalur qarkullimi me makina dhe perpos
hapesires per kembesore kjo ndikon pozitivisht edhe ne sigurine e tyre per shkak te mungeses te
qarkullimit me makina.

Figura 12. Situacioni me kontekst të gjerë
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5.3 Objekti

Objekti ka tri etazhe P+1+2 gjatesi 68m dhe gjeresi 15m

Perdhesa pjesa e brendshme ka 436.52 m²
Perdhesa pjesa e publike pasazhi dhe pjesa e galerise se bashku kane 507.6 m²
Kati 1 ka 642.94 m² se bashku me terase
Kati 2 ka 596.94 m² se bashku me terase

Total: 2414.8 m²

Vizurat jane te orientuara dhe komunikimi vertikal eshte I pozicionuar nga ana veriore , nga
lumbardhi dhe hotel dukagjini , kurse pjesa e fasades lindore , jugore dhe perendimore eshte e
tera e mbyllur pa asnje hapje per shkak te destinimit te objektit ku nuk preferohet qe punimet
te ekspozohen drejtperdrejt ne rrezet e diellit.

Përdhesa ka këto funksione me keto sipërfaqe:
Galeria / Hapesire publike
Holli
WC
Depo
Komunikimi vertikal / Ashensoret
Zyra e drejtorit
Zyra e nenpunesve
Salla per mbledhje
Kuzhina per stafin
Arkivi
WC 3 per administrate
TOTAL

507.06 m²

161.231 m²
24.000 m²
60.436 m²
/
27.372 m²
35.700 m²
30.228 m²
13.329 m²
14.241 m²
28.612 m²
902.12 m²

Tabela 1. Sipërfaqet e funksioneve te ndryshme ne katin perdhese
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Kati I pare ka këto funksione me keto sipërfaqe :
Depo
WC 3 per secilen gjini
Komunikimi vertikal / Ashensoret
Hapes. per ekspoziten e perhershme
Terasa
TOTAL

32.679 m²
24.000m²
/
555.307 m²
47.100 m²
659.086 m²

Tabela 2. Sipërfaqet e funksioneve te ndryshme ne katin e pare

Kati I dyte ka këto funksione me keto sipërfaqe :
Depo
WC 3 per secilen gjini
Komunikimi vertikal / Ashensoret
Hapes. per ekspoziten e perhershme
Terasa
TOTAL

32.679 m²
24.000 m²
/
500.000 m²
32.679 m²
589.358 m²

Tabela 3. Sipërfaqet e funksioneve te ndryshme ne katin e dyte

Perdhesa me pjesen e galerise dhe administrates ne teresi kane : 902.12 m²
Kati 1 ka se bashku me terase kane : 659.086 m²
Kati 2 ka se bashku me terase kane : 589.358 m²
TOTAL : 2150.564m²
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Figura 13. Evoluimi i formës
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5.4 Struktura dhe Materialet

Sistemi konstruktiv I objektit në tërsi ndahet në dy lloj konstruksionesh:
Sistem konstruktiv skeletor me shtylla dhe pelhura të Betonit të Armuar dhe pllaka monolite
qe përfshin pjesën më të madhe të objektit kurse pjesa e fasades veriore eshte e gjitha e
mbuluar me sistemin spider fasade me xham , ne menyre qe vizurat te jene te hapura dhe te
kete ndriqim natyral te mjaftueshem , kurse pjeset e tjera te fasades do te jene te mbyllura
teresisht pa ndonje lloj hapje me material brut beton , kurse veqantia e ketij objekti jan
gjysem harqet ne fasaden veriore dhe ne disa pjese te fasadave tjera .

Figura 14. Brut Betoni

Figura 15. Nje pamje 3D e modelit ne fasaden veriore

Figura 16. Spider fasade me xham transparent
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6.

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Duke e pare procesin neper te cilin kam kaluar deri tek perfundimi I projektimit te
Galerise se Arteve ne qytetin e Pejes mendoj se nje objekt I tille se pari si funksion te
cilin e ka do te kishte ndikuar pozitivisht e duke mos harruar edhe pjesen estetike e cila do
te shkonte shume ne qytetin e pejes per shkak te pershtatjes se formes me objektet
egzistuese mirpo me nje fryme tjeter modern per nga dizajni dhe materializimMendoj se
ndertimi I nje objekti te tille do te sjellte rryme te re te artit dhe ta ngrise ate ne nje tjeter
nivel se qe jemi mesuar ta shohim gjate gjithe ketyre viteve.Me ndertimin e ketij objektit
do te nderohej Peja si qytet se pari e pastaj e tere Republika e Kosoves.
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9.

SHTOJCAT GRAFIKE (APPENDIXES)

Pjesa grafike e temës së diplomës, niveli bachelor, projekti ideor.

1. Makro dhe Mikro analizat

P=1:2500

2. Landmarks

P=1:2000

3. Transformimi I formes se objektit
Situacioni i gjere

P=1:500

Situacioni I ngushte

P=1:200

4. Baza e përdhesës

P=1:250

5. Baza e katit të pare

P=1:250

6. Baza e katit te dytë

P=1:250

7. Prerjet A-A, B-B , C-C

P=1:250

8. Detalet

P=1:25 / P=1:10

9. Dukjet

P=1:250

10. Renderat / Fotot e maketes
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